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ABSTRAKT
Arkitektura është krijimi i hapësirës-Louis Kahn. Sot hapësirat tona mund t’i ndajmë lirshëm
në hapësira inividuale dhe ato publike apo të përbashkëta. Ndër vite ka lindur nevoja në shoqëri
të krijohen hapësira të tilla, që do t’i shërbenin aktiviteteve sociale të përbashkëta. Për të filluar
me atë se cfarë do të thotë aktivitet social, nga burimet sociologjike dhe psikologjike kuptojmë
se një term i tillë u referohet disa aktiviteteve në shënjestër të njeriut që marrin parasysh nevojat
e të tjerëve, preferencat dhe dëshirat në kuadër të normave të pranuara shoqërore. Pra aktiviteti
social është kuptuar më shpesh si çdo veprim me njerëzit. Çdo gjë që ka të bëjë me
komunikimin dhe bashkëveprimin me njëri-tjetrin. Duke parë nevojën e madhe te qytetarëve
për hapësira sociale ku mund të kryejnë aktivitete të ndryshme sociale, hapësira të cilat nuk
janë vetëm kafene, restaurante apo qendër tragëtare. Mungesa e hapësirave të gjelbërta,
hapësirave rekreuese, hapësirave hibride ku secila gjeneratë mund të zhvillojë aktivitetet e veta.
Nga kjo rrjedh edhe koncepti për projektimin e një objekti multifunksional për komunitet
qellimi i të cilit është të mbledh banorët e një komuniteti në aktivitete të ndryshme sociale dhe
të krijoj një ambient ‘arratie’dhe argëtimi.

ABSTRACT
Architecture is the creation of space — Louis Kahn. Today we can freely divide our spaces
into individual and public or shared spaces. Over the years, there has been a need in society to
create such spaces that would serve shared social activities. To begin with what social activity
means, from sociological and psychological sources we find that such a term refers to some
human activities that take into account the needs of others, preferences and desires within
socially accepted norms. So social activity is more often understood as any action with people.
Everything about communicating and interacting with each other. Considering the great need
of citizens for social spaces where they can carry out various social activities, spaces that are
not just cafes, restaurants or ferry centers. Lack of green spaces, recreational spaces, hybrid
spaces where each generation can develop its own activities. Hence the concept of designing a
multifunctional community facility whose purpose is to bring together the residents of a
community in various social activities and to create an 'escape and leisure' environment.
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1. HYRJA

Në një sipërfaqe prej 523 km katrorë [1], në veriperëndim të Kosovës shtrihet Prishtina,
qyteti më i madh dhe njëkohësisht kryeqyteti ynë. Hulumtimet dhe studimet shkencore rreth
shpjegimit të emrit Prishtina ende nuk kanë ndonjë argument përfundimtar , ka disa supozime
se emërtimi i qytetit të Prishtinës gjenezën e saj e ka tek gjuha latine “Pristinume” e cila në
gjuhën shqipe ka kuptimin “e dikurshme”[2].Pas pushtimit osman, në Prishtinë u ndërtuan disa
objekte sakrale dhe profane të stilit oriental si xhami, hamame, teqe, tyrbe, çezme etj. Sipas
shkrimeve te Dr. Qazim Namani, Prishtina në gjysmën e dytë të shekullit XVI ishte qendër
administrative e Nahisë së Moravës, dhe në atë kohë ishte qendra më e madhe në mesin e të
gjitha qyteteve të atëhershme të trevës së sotme të Kosovës. Prishtina u bë qendër
administrative e Kosovës në vitin 1947, dhe u zhvillua me një dinamikë të shpejtë duke mos i
ruajtur objektet tradicionale të periudhës osmane. Me përjashtim të disa rrugëve të ngushta, ku
kanë mbetur disa ndërtesa të rralla me vlerë arkitektonike të periudhës osmane sot Prishtina si
qytet urban i kësaj periudhe ka ndryshuar plotësisht. Infrastruktura institucionale dhe urbane
filloi të ndërtohet pas Luftës së Dytë, gjatë kësaj periudhe u shkatërruan shumë objekte
arkitektonike gjithashtu edhe Çarshia e vjetër humbi tiparet e saja. Motoja e ndërtimit ishte
krijimi i një qyteti me pamje bashkëkohore. Gjatë zhvillimit të planit urban të qytetit të vitit
1953, u rrënuan lagje të tëra së bashku me çarshinë e vjetër, duke e shkatërruar arkitekturën
popullore shqiptare të periudhës turke. Me këtë plan u rrënua kisha katolike e Prishtinës,
Xhamia e Llokaqit, Sinagoga e hebrenjve etj. Në vend të xhamisë u ndërtua Teatri i Kosovës
sipas arkitekturës dhe modelit sllavo-rus. Rrënimet në çarshi u zyrtarizuan në vitin 1953, kur
për herë të parë u hartua plani hapësinor urbanistik i qytetit.Autor i këtij plani ishte prof.
Partonić nga Beogradi.Në këtë kompleks u rrënuan edhe disa objekte të vjetra që sot do të ishin
vlera me peshë kulturore dhe historike për trashëgiminë kulturore dhe historike të vendit.Sipas
planit në vitin 1954, u rrënua: Xhamia e Llokaqit, Çarshia e Mbuluar, Mulliri Elektrik, ndërsa
Kisha Katolike u rrënua në vitin 1957. Po këtë kohë u rrënua edhe sinagoga e hebrenjve.
Xhamia u rrënua së bashku edhe me shatërvanin dhe kompleksin e varrezave të vjetra rreth saj
për ta ndërtuar Teatrin e qytetit dhe hotel “Bozhurin” [3].
Sot numërojme 174.932 banorë, mosha mesatare e të cilëve është 23 vjet [4]. Si e tillë Prishtina
njihet si qyteti i rinisë , qendër universitare , vendi i artit dhe kulturës , vatra e dikurshme e
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demostratave dhe pikënisja e revolucioneve. Në dhjetë vitet e fundit Prishtina përjetoj hovin e
madh të zhvillimit urban, ndërtesat e shumta, komunikacion i ngarkuar dhe mbipopullimi, janë
vetëm disa karakteristika të Prishtinës. Restorante tradicionale e moderne, hotele të shumta,
sheshet dhe kafenetë e mbushura me të rinj, janë edhe disa tregues të tjerë të dinamizmit të
këtij qyteti. Duke u bazuar në gjithë këto veçori , dhe në analizat që bëjmë e kuptojmë se qyteti
ynë ka mungesa të shumta të hapësirave të dedikuara për komunitetin për aktivitete të ndryshme
sociale. Hapësirat Sociale kanë për qëllim të mbledhin banorët e një komuniteti dhe ti
bashkangjiten aktiviteteve të ndryshme sociale. Socializimi bën një ndryshim të madh midis
ekzistencës së thjeshtë dhe të jetuarit. Merriam Webster Online-Fjalori I Nxenesit percakton
”socializimin” si “të bisedosh dhe të bësh gjëra me njerëzit e tjerë në mënyrë miqësore”.
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2. HISTORIKU I HAPËSIRAVE MULTIFUNKSIONALE PËR
KOMUNITET
Hapësirat e komuniteti janë vende publike ku anëtarët e një komuniteti priren të
mblidhen për aktivitete në grup, mbështetje sociale,informacione publike dhe qëllime të
tjera.Ato ndonjëherë mund të jenë të hapura për të gjithë komunitetin ose vetëm për një grup
të specializuar brenda komunitetit.Hapësirat sociale datojnë që nga viti 1862 ku për herë të parë
u formula klubi i burrave punëtorë ‘Working men’s club’ në Britani gjatë kohës Viktoriane.Ky
klub mblidhte klasën punëtore ku meshkujt ndiqnin ligjërata si dhe gjenin rekreim.Gjithashtu
edhe klasa e mesme filloi të hapte klube gjatë lëvizjes se temperamentit (Temperance
movement) qëllimi i së cilës ishte ndalimi i pijeve alkoholike qëllim i cili ndryshoi me kalimin
e kohës.Këto klube u bënë kombinim i sallave muzikale, pubeve, klubeve duke u shëndrruar
kështu në hapësira për argëtim, për të pirë në shoqëri si dhe të luanin lojëra.[5]

Figura 1 - Hugglescote Working Men`s Club, North West Leicestershire
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3. ANALIZA E OBJEKTEVE MULTIFUNKSIONALE
3.1 Idea dhe koncepti
Objektet me qëllime multifunksionale janë struktura që përmbajnë së paku

dy

destinime të ndryshme të hapësirave por shumica e realizimeve të tanishme përmbajnë një
numër më të madh të tyre. Në përgjithësi, ndërtesa shumëfunksionale përmban një sasi të
madhe funksionesh, hapësira të përdorura të përziera që krijojnë një sistem kompleks. Ndërtesa
shumëfunksionale lejon të përdorësh hapësirën urbane në një mënyrë më efikase dhe
kompakte.[6] Procesi i projektimit të ndërtesave të reja shumëfunksionale duhet të jetë adekuat
për të pasqyruar nevojat e shoqërisë aktuale.

Figura 2 - Ideja dhe koncepti
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4. ANALIZAT E LOKACIONIT
Në procesin e projektimit ndër hapat kryesorë është analiza e lokacionit.Analizimi i
lokacionit është i rëndesishëm për faktin se në bazë të lokacionit arkitekti siguron kritere për
procesin e punës.Lokacioni përmban karakteristika sa i përket topografisë, orientimi, qasja,
objektet përreth,natyra e ndërtimit të cilat na ndihmojnë për projektim/dizajnim të
objekteve.Arsyeja e zgjedhjës së këtijë lokacioni mbështetet në faktin se ka qasje të mirë
pothuajse nga të gjitha anët e qytetit si dhe kjo zonë ka nevojë per hapësira sociale rekreimi.

Figura 3 - Lokacioni: Veternik, Prishtinë
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4.1 Topografia
Topografia është njëra prej karakteristikave të lokacionit e cila ka rol mjaft të madh në
procesin e projektimit të objektit. Në këtë zonë topografia është relativisht e rrafshtë, dhe njëra
prej arsyeve pse është zgjedhur kjo zonë.

Figura 4 - Topografia
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4.2 Diellosja
Për vendosjen e objektit në lokacion faktor kryesor është orientimi ndaj drejtimeve të
horizontit. Lokacioni ka një pozitë mjaft të favorshme. Duke mos pasur objekte përreth,
orientimi i objektit ka qenë i lehtë. Objekti është orientuar në atë mënyrë që anët gjatësore të
kenë sa më shumë diellosje.

Figura 5 - Diellosja
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4.3 Erërat
Përveq diellosjes rëndësi të madhe kanë edhe erërat. Erërat e ftohta janë të pakëndshme,
prandaj ne duhet t’i shmangeve gabimeve gjatë projektimit dhe të orientojmë objektin në
mënyrë strategjike në raport me erërat.

Figura 6 - Erërat
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5. ANALIZA FUNKSIONALE
5.1 Shtrirja funksionale në nivele

Figura 7 - Përdhesa

Figura 8 - Kati i parë
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Figura 9 – Funksioni
5.2 Komunikimi

Figura 10 - Përdhesa
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Figura 11 - Kati i parë

5.3 Siguria

Figura 12 - Daljet emergjente në rast zjarri
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6. ANALIZAT E STABILITETIT TË OBJEKTIT
6.1 Sistemi Konstruktiv
Sistemi konstruktiv quhet një grup strukturash ndërtimi të ndërlidhura, duke siguruar
forcën, ngurtësinë dhe stabilitetin e saj. Sistemi strukturor i miratuar i ndërtesës duhet të
sigurojë forcë, ngurtësi dhe stabilitet të ndërtesës në fazën e ndërtimit dhe gjatë funksionimit
nën ndikimin e të gjitha ngarkesave dhe efekteve të projektimit.[7]Për të krijuar një hapësirë
sa më fleksibile është përdorur sistemi konstruktiv skeletor e mbuluar me kapriatë.Përparësitë
e këtij sistemi janë kostoja e ulët,hapësira më e madhe dhe hapjet e pakufizuara.

6.2 Themelet
Në këtë objekt është aplikuar themeli shiritorë ( themelet nën mure).Themelet shiritore
bëjnë pjesë në grupin e themeleve të cekëta të cilat përdoren për fondimin e mureve. I përberë
nga materiali beton arme.

6.3 Pllakat
Pllakat konstruktive të përdorura janë pllakat Cobiax.Ky lloj pllake ka 35% më pak
peshë vetjake duke ju falenderuar sistemit modular me hapësira mes dy boshteve. Këto hapësira
janë të prodhuara me material plastik 100% të reciklueshëm.Në këtë rast përdoret më pak beton
do të thotë që pllakat Cobiax jane zgjedhje më e mirë për një dizajn të qëndrueshëm.

6.4 Çatia
Konstruksioni i çatisë ëshë kornizë hapësinore ose strukturë hapësinore, e cila është e
ngurtë, e lehtë dhe e ndërtuar nga strukturat e ndërlidhjes në një modeli gjeometrik. Kornizat
hapësinore përdoren për të mbuluar hapësira të mëdha me pak mbështetës. Momentet e lakimit
transmetohen si ngarkesa tensioni përgjatë tërë gjatësisë së secilës kornizë.
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7. ANALIZA E MATERIALEVE TË PËRDORURA
Lokacioni se ku është paraparë të vendoset objekti është zonë e re industriale dhe duke
u nisur nga kjo janë përdorur materiale industriale sikurse betoni, celiku, alumini, panele nga
brut betoni duke formuar një objekt të stilit kontemporar me forma të thjeshta dhe linja të
pastërta.

7.1 Fasada
Fasada e ndërtesës është ndërlidhja mes mjediseve të jashtme dhe të brendshme
të një ndërtese. Sistemet e fasadave përbëhen nga elemente strukturore që sigurojnë rezistencë
anësore dhe vertikale ndaj erës dhe veprimeve të tjera,duke siguruar rezistencë nga moti, vetitë
termike, akustike dhe rezistente nga zjarri.[8]. Objekti ka një mbështjellje me panele nga brut
betoni.Strukturë me cilësi të lartë dhe të qëndrueshme dhe preferohen veçanërisht në sistemet
e veshjes së jashme.Panelet janë me trashësi 11mm dhe me peshë shumë të lehtë, rezistues ndaj
zjarrit, nuk e absorbon ujin si dhe rezistent ndaj rrezeve UV.

7.2 Dyshemetë
Dyshemetë në objekt janë veshje nga epoksi. Përdoren si veshje industriale të
dyshemesë për shkak të rezistencës së tyre kimike, porozitetit të ulët dhe forcës së fortë të
lidhjes.Vlerësohet në mënyrë të veçantë për qëndrueshmërinë e tyre, kanë një jetëgjatësi më të
madhe se shumë lloje të tjera të dyshemesë nëse aplikohet siç duhet mund të zgjasë për disa
dekada pa plasaritje ose gërvishtje.

7.3 Hapjet e fasadës – dritaret
Sistemi i mureve perde është një mbulesë e jashtme e një ndërtese në të cilën muret e
jashtme janë jo strukturore dhe përdoren vetëm për të mbajtur motin jashtë dhe njerëzit
brenda.Meqë është element jo strukturor mund të jetë prej materialeve të lehta sikurse alumini,
duke ulur kështu edhe koston e ndërtimit. Përparësi është se drita natyrale mund të depërtojë
më thellë ndërtesës. Sistemi i mureve perde nuk bartë asnjë ngarkesë nga objekti përvec peshës
së vet, ndërsa transferon ngarkesa anësore të erës në strukturën kryesore të ndërtesës përmes
lidhjeve në dysheme. Është rezistues ndaj ujit dhe ajrit, erës si dhe forcave seizmike që mund
të ndikojnë në ndërtesë.[9]
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8. ANALIZA ENERGJETIKE E OBJEKTIT
8.1 Instalimet
Për të krijuar një objekt sa më ekologjik dhe me kosto të shpenzimeve më të vogël është
menduar që objekti të furnizohet nga panelet diellore duke siguruar kështu sistemin e
ngohjes/ftohjes së ambientit, si dhe të ngrohjës së ujit.

8.2 Ngrohja
Ngrohja e objektit realizohet nga panelet diellore të vendosura në çati të objektit të
orientuara nga lindja për të mbledhur sa më shumë energji diellore.Kjo teknologji përdoret për
ndërtesat tregtare dhe industriale, mirëpo mund të përdoret edhe për shtëpitë e banimit.Energjia
e akumuluar adreson përdorim më të madh të energjisë në klimat e ngrohjes pra ngrohjes së
hapësirës[10]

8.3 Ventilimi
Ventilimi i përzier ose ventilimi hibrid është një koncept i mirënjohur që është mënyrë
e qëndrueshme dhe me kosto efektive për të siguruar rehati termike për banorët duke rregulluar
temperaturën e mbrendshme. Përparësitë e këti sistemi janë: kostoja e ulët, mirëmbajtje e lehtë,
përmirësim i kualitetit të ajrit, konsistenca, si dhe reduktimi i emetimit të karbonit [11].

8.4 Klimatizimi
Sikurse edhe ngrohja e objektit edhe klimatizimi bëhet nga kondicionerët e ajrit të cilët
furnizohen nga energjia e fituar nga panelet solare.

19

9. ANALIZAT VOLUMETRIKE TË OBJEKTIT DHE ASPEKTI
ESTETIK
Një ndër fazat e para të projektimit të objekteve është analiza e lokacionit apo “reagimi
ndaj vendit”. Mënyra se si reagojmë ndaj lokacionit varet nga shumë faktorë. Shumë arkitektë
tentojnë që gjatë projektimit të krijojnë një objekt sikurse është rritur nga vetë natyra, mirëpo
ka edhe vepra arkitekturale ku qëllimi i objektit është të tërheqë vëmendjen, varësisht nga
materialet që përdorin, madhësia e objektit, ngjyrat e përdorura, etj. Qëllimi i dizajnit të objektit
ka qenë të ketë formë të thjeshtë por të përfshije një hapësirë të madhe me qasje të lehtë për të
gjithë si dhe të ketë funksionin e bashkimit të komunitetit në aktivitete sociale.
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10. PËRFUNDIMI
Me të qenurit pjesë e komunitetit rinorë të Prishtinës, mungesa e vendeve adekuate për
zhvillimin e produktivitetit si në nivel arsimor, ashtu edhe në nivel rekreacional ka qenë
gjithmonë pjesë dominante e eksperiencës tonë. Ajo që mua dhe gjeneratës time i ka munguar
deri më sot, shpresoj që në të ardhmen e afërt të mos i mungoj këtij komuniteti, i cili me secilën
mundësi që ka e vërteton talentin të cilin e posedon; talent i cili deri më sot nuk ka pasur
mundësi te shprehet si duhet. Ky projekt synon eleminimin e këtij problemi. Shpresoj që me
krijimin e këtij projekti dhe projekteve të tjera të ngjashme nga unë dhe koleget e mi,
gjeneratave të ardhshme t’u krijohen kushtet adekuate për zhvillim të mëtejshëm dhe që
mungesa e kushteve adekuate të mos jetë pjesë e eksperiencës së tyre.
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